categorized according to the periods in which they were used. From 1923 to 1931, the history textbooks used during the late Ottoman period continued to be used, with certain modifications and additions being made. In 1931, the first history textbook complying with the Republican ideology was written. In the period governed by the Turkish History Thesis, history textbooks remained as single books in the curriculum until 1942, at which point new history textbooks started to be used within the scope of the humanistic concept of history. The history textbooks of the humanistic period continued to be used as single books until 1951.
In 1950, the Democrat Party (DP) came to power with a liberal discourse, and textbooks were freely published, resulting in more than one history textbook being used during this period. Although the textbooks published by the Ministry of National Education remained in the curriculum, textbooks written by various authors and published by private publishing houses were also included in the curriculum. The use of multiple books continued until 1967. In 1967, a single book started to be used once again. During this period, the textbooks written by Emin Oktay and Niyazi Akşit, adopting a humanistic perspective of history, were part of the curriculum. From 1976 to 1978, the Nationalist Front government asked various authors to prepare textbooks written within the scope of the Turkish-Islamic synthesis; these were used as single textbooks within the specified dates.
In the 1991-1992 academic year, the "passmark rating and credit system" was put into practice. Because the Ministry of National Education considered previous history textbooks to be substandard, new history textbooks were written by specialized academics. Therefore, in 1993, many history textbooks written by various authors and published by various publishing houses were included in the curriculum. Although some of the textbooks included in 1993 were removed from the curriculum in the same year, others continued to be used for years to come. In addition, while one textbook was being used, other ones written by different author(s) were also allowed to be employed. In this sense, history textbooks were categorized into periods from 1993 to 2017, starting from the first year they were used until the last book was removed, to prevent any confusion.
Discussion and Conclusion
According to the results of the study, the history textbooks used in Turkey have been shaped by the political powers and concepts of history. Generally, following the discussions at national education councils, history textbooks were changed with the approval of the political entity in power at that time. When the power shifted, the new government did not change the existing textbooks if they complied with the new power's ideological tendencies. This approach was true not only for civil governments, but also for military governments. This led to the use of either a single book or multiple books for history courses during certain periods. In this sense, the analysis identified four periods. The first period, from 1931 to 1951, was characterized by the Turkish History Thesis. The first history textbooks of the Republic were written upon Atatürk's request. They were used as single books. Following Atatürk's death, new history textbooks were written based on the humanistic perspective, and they were used as single books until 1951.
The second period lasted from 1951 to 1967. Under the rule of the Democrat Party (DP), history textbooks were freely published. The humanistic concept of history continued to dominate this period, but textbooks were written and published by both the government and private publishing houses. During this period, a multiple-books policy was in effect in the writing and publication of history textbooks. In the third period, from 1967 to 1993, a single-book policy was once again put into practice. From 1967 to 1976, history textbooks with a humanistic perspective were used. In 1976, with the arrival of the Nationalist Front governments, history textbooks characterized by the Turkish-Islamic mentality were included in the curriculum as well. In 1978, history textbooks with a humanistic perspective started to be included in the curriculum again. Despite the military memorandum and coup, single history textbooks were employed during this period. In the fourth period, from 1993 to 2017, the history textbooks were once again left to a free publication policy, which led to multiple books being used. Textbooks were written and published by both the government and various authors and private publishing houses. After 1993, the history textbooks were grounded in the Turkish-Islamic synthesis and Kemalism. 
Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

Giriş
Eğitim ve öğretimde önemli bir işleve sahip olan ders kitaplarının, özellikle de tarih ders kitaplarının rolü her zaman tartışılmıştır. Bu tartışma yazılan kitaplarda düzenlenen kongre ve sempozyumlarda ders kitaplarının eğitim ve öğretim boyutunda işlevi ve yeterliliği, öte yandan da siyasi ve ideolojik yönü üzerinde şekillenmiştir (Neuman, 2008; Pingel, 2004) . Her devlette olduğu gibi Türkiye'de de tarih mevcut siyasi iktidarların ideolojik eğilimlerinin referans noktası olurken, ders kitapları da bir mücadele alanı olmuştur (Doğan, 1994; Ersanlı, 2015) . Türk Milli Mücadelesi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde yeni bir rejim olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir ulus inşa etme çabası beraberinde yeni kültür ve eğitim politikalarının oluşturulmasına sebep olmuştur. Ulus inşası kapsamında eğitimin önemini kavrayan yeni rejimin kadroları tarih alanında çalışmalara önem vermiştir (Yıldırım, 2016; Parlak, 2005) . Bu durum ideolojik bir yeniden üretim aracı olarak ders kitaplarının özellikle de tarih ders kitaplarının yazımına etki etmiştir (Tekeli, 1998; İnal, 1996) . Böylece Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren siyasi iktidarların tarih öğretimine ideolojik bakmaları, tarihi bir politik malzeme olarak algılamaları beraberinde tarih ders kitaplarının yazımında ve basımında bir istikrarın oluşmamasına zemin hazırlamıştır.
İlk dönem tarih yazımı Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin ötekileştirilmesi üzerine kurulurken, köklerini Orta Asya'da arayan Türklük anlayışı olan Türk Tarih Tezi öne çıkmıştır (Copeaux, 2006) . Tarih ve siyasetin iç içe geçtiği bir dönemde oluşan Türk Tarih Tezi Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında yaşanan askeri ve siyasi başarısızlıkların toplumsal hafızada oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırarak "milli gurur" un yeniden inşasını amaçlayan bir resmi tarih söylemi olmuştur (Vurgun, 2016 yazımını ifade eden bu anlayış I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan diğer ulus devletlerde de görülmüştür (Tunçay, 2015; Tekeli, 2011) .
Atatürk sonrası dönemde özellikle Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in katkıları ile İnsanı evrenin merkezine alan ve insanüstü olanı kabul etmeyerek akılcılığı öne çıkaran Hümanizm'e bir yöneliş görülmüştür (Sezen, 1997; Hacıibrahimoğlu, 2012) . Tarih öğretiminde ise bu anlayış Türk Tarih Tezi tamamen reddedilmeden medeniyetlerin çıkış noktasının Orta Asya ekseninden Anadolu eksenine kayması olarak yansımıştır (Şimşek ve Yazıcı, 2013) . Demokrat Parti(DP) döneminde de devam eden bu anlayış 1976'ya kadar sürmüştür. 1976'da Milliyetçi Cephe(MC) Hükümeti'nin iktidara gelmesi ile Türk-İslam Sentezi anlayışı ekseninde tarih ders kitapları yazılmıştır (Tekeli, 2008) . 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra ise yazdırılan tarih ders kitaplarında Atatürkçülük ile Türk-İslam Sentezi anlayışı bir arada verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırmada Türkiye'de öğrenimde olan tarih ders kitaplarının adlarını, yazarlarını ve öğrenimde olduğu yılları vererek yapılan/yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Yöntem Araştırmanın Modeli
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modellerinde geçmişte veya günümüzde var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemek amaçlanır. Araştırmaya konu olan olay, birey veya nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Burada önemli olan varolanı değiştirmeden olduğu gibi gözlemleyebilmektir (Karasar, 2016) . Bunun için verilerin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde araştırılması amaçlanan olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyaller analiz edilir. Bu yöntemde eskiye giden, tarihi nitelikteki olaylarla ilgili doğrudan gözlem ve görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda veya araştırmanın geçerliliğini arttırmak için görüşme ve gözlem yöntemlerinin yanında, çalışılan araştırma problemiyle ilişkili yazılı ve görsel materyal ve malzemeler de araştırmaya dahil edilebilmektedir (Yıldırım ve Şimsek, 2016; Mayring, 2011) . veriler 1923-1926 
Verilerin toplanması
Araştırmada
Bulgular
1923-1931 Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşrutiyet döneminin ikinci evresinde yazılan tarih ders kitapları cumhuriyetin ilk yıllarında da kullanılmaya devam edilmiştir. 1931' e kadar öğrenimde olan bu kitaplar genel olarak Avrupa merkezci, aydınlanmacı bir anlayışla yazılmıştır. Fransız etkisindeki bu kitaplara Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı Tarihi eklenmiştir. Cumhuriyet döneminde ise öğrenimde kalan bu kitaplarda ana kütle korunarak Türk Milli Mücadelesine ve cumhuriyet dönemine yer verilmiştir (Yıldırım, 2014) . 1924'te toplanan II. Heyet-i İlmiye çalışmaları kapsamında lise programlarının ve ders kitaplarının yazdırılmasının gündeme gelmesi ve kullanılmakta olan tarih ders kitaplarının ulus inşasında yetersizliğinden hareketle yeni tarih ders kitaplarının yazılmasına karar verilmiştir (Yücel, 1994; Ergün, 1982; Aslan, 2008) . Bu kapsamda 1924 yılında hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk lise programı tarih ağırlıklı olarak hazırlanmış, Osmanlı saltanat yönetimi ile ilgili konular çıkarılırken, Türklük ve millilik ekseninde Türk Milli Mücadelesi, Sevr ve Lozan Barış Antlaşmaları, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin Kaldırılması konuları eklenmiştir(T.C. Maarif Vekaleti, 1340 [1924 
1931-1942 Dönemi
Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün önderliğinde oluşturulan Türk Tarih Tezi anlayışı kapsamında "Türk Tarihinin Anahatları" adlı bir kitap Türk Tarih Tetkik Cemiyeti(Türk Tarih Kurumu) üyeleri tarafından oluşturulan bir komisyona yazdırılmıştır. Osmanlıcılık ve Ümmetçilik anlayışlarına tepki olarak yazılan bu kitapta kökleri Orta Asya'ya dayandırılan Türklerin dünya medeniyetine öncülük ettiği ve diğer milletlere göre üstün özelliklere sahip olduğuna yönelik bir yaklaşım sergilenmiştir (Aydın, 1997) . Türk Tarih Tezi'nin egemen olduğu bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarih ders kitaplarının oluşturulmak istenen ulus anlayışı için yetersiz kalması üzerine Atatürk'ün isteği ile "Türk Tarihi'nin Anahatları" adlı kitap esas alınarak 4 ciltlik yeni bir tarih ders kitabı yazılmıştır (Ersanlı, 2015; Uzunçarşılı, 2011 Bu dönemde liselerin dört yıllık olmasından hareketle dört cilt halinde tarih ders kitabı yazılmıştır. Kitaplar başta TTTC tarafından yazılmışken 1939'da "Tarih I" adlı ders kitabı Şemsettin Günaltay tarafından yazılmış ve 1942 yılına kadar öğrenimde kalmıştır (Parlak, 2005; Avcıoğlu, 1995) . 1938'de liselerin 3 yıla indirilmesi ile "Tarih IV" adlı ders kitabı da öğrenimden kaldırılmıştır. Böylece Türk Tarih Tezi'nin etkisindeki tarih ders kitapları 1942 yılına kadar öğrenimde kalmıştır.
1942-1952 Dönemi
Atatürk sonrası dönemin tarih anlayışı dönemin uluslararası ilişkilerinin de etkisi ile Türklük temelli ulus kimliğinin korunarak batı medeniyetinin eklenmesi şeklinde olmuştur. Bu dönem tarih anlayışının oluşumunda ve gelişiminde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in etkisi olmuştur. "Hümanizm" akımı olarak adlandırılan bu anlayış Anadolu kültür kaynağını Grek-Latin uygarlığında görmüştür (Aktın, 2005) . Atatürk dönemi Orta Asya eksenli Türk tarih yazımı bu dönemde Anadolu eksenli Türk tarih yazımına dönüşmüştür (Güngör, 1982 Sağ-sol çatışmasının günden güne arttığı bu dönemde I.MC Hükümeti ideolojik kaygılarla hareket ederek 1974 yılında CHP iktidarı döneminde toplanan IX. Milli Eğitim Şurası'nda ortaöğretim tarih ders programlarının düzenlenmesine ve ders kitaplarının yeniden yazdırılarak tek ders kitabı uygulamasına devam edilmesi yönünde alınan kararların uygulanmasını hızlandırmıştır. Aydınlar Ocağı tarafından 1973 yılında ortaya konulan ve geliştirilen "Türk-İslam Sentezi" anlayışı doğrultusunda ortaöğretim tarih programında düzenlemeler yapılmış ve tarih ders kitapları tekrar yazılmıştır (Timuroğlu, 1991; Yıldırım, 2014 Bu dönemde "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" adlı ders "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" adını almıştır. M. Kamil Su ve Prof. Dr. Ahmet Mumcu tarafından yazılan "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" adlı ders kitabı 1982 yılından itibaren öğrenime alınmış, 1994 yılına kadar liselerin birinci ikinci ve üçüncü sınıflarında okutulmuştur. 1994 yılından itibaren farklı yazarlar tarafından T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" adlı ders kitapları yazılmıştır.
-2017 Dönemi
1983'te Turgut Özal'ın liderliğinde iktidara gelen Anavatan Partisi (ANAP) 1991 seçimlerinde iktidarı Süleyman Demirel başbakanlığındaki Doğru Yol Partisi(DYP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti(SHP) koalisyonuna bırakmıştır. Bu dönemde 1970 yılında toplanan VIII. Milli Eğitim Şurası'nda ilke kararı olarak alınan ve sonraki Milli Eğitim Şuralarında tartışılarak olgunlaştırılan liselerde "ders geçme ve kredi sistemi" uygulamasına geçilmiştir(T.C. MEB TD, 1991, 54/2342). Dersler ortak dersler ve seçmeli dersler olarak belirlenmiştir. Lise birinci ve ikinci sınıflarda tarih dersi zorunlu iken üçüncü sınıflarda tarih dersi seçmeli olmuştur (Kabapınar, 2008) .
1991-1992 eğitim ve öğretim yılında uygulanmaya başlanan "ders geçme ve kredi sistemi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki tarih ders kitaplarını yeterli görmediğinden yeni tarih ders kitaplarını özellikle üniversitelerden alanında uzman öğretim üyelerine yazdırmıştır (Yıldırım, 2008) . Böylece 1993 yılında farklı yazarlar tarafından yazılan ve farklı yayınevleri tarafından basılan birden çok tarih ders kitabı öğrenime alınmıştır.
1993 yılından itibaren öğrenime alınan bazı tarih ders kitapları aynı yıl içinde öğrenimden kaldırılırken bazıları uzun yıllar öğrenimde kalabilmiştir. Yine aynı şekilde herhangi bir ders kitabı öğrenimde iken bir başka yazar/yazarlar tarafından başka bir ders kitabı da öğrenime alınabilmiştir. Bu karışıklığı giderebilmek amacı ile 1993-2017 yılları arasındaki tarih ders kitapları öğrenime alındıkları ilk yıldan başlayarak en son öğrenimden kaldırılan kitaba kadar dönemlere ayrılmıştır. Milli Eğitim Yayınevleri 1994 yılından itibaren "Genel Türk Tarihi 1" "Genel Türk Tarihi 2" ve "Genel Türk Tarihi 3" adlı tarih ders kitapları öğrenime alınmıştır. Böylece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)'nin dağılması ile 1991'de bağımsızlığını kazanan Türki Cumhuriyetler ile kültürel ilişki kurulması amaçlanmıştır (Behar, 2008) . 2000 yılında bu kitaplar "Genel Türk Tarihi" adı ile tek kitap haline dönüştürülmüştür. Öte yandan yeni "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" kitapları da öğrenime alınmıştır. Türk-İslam Sentezi anlayışını içeren tarih ders kitapları ile Atatürkçülük bir sentez olarak verilmeye çalışılmıştır. Bu anlayış "Kemalist Türk-İslam Sentezi" olarak adlandırılmış, ciddi eleştirilere maruz kalmıştır (Güvenç vd, 1991) .
28 Şubat 1997'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu(MGK) kararları sonrasında Necmettin Erbakan'ın başbakanlığındaki Refah Partisi(RP) ve Doğru Yol Partisi(DYP) koalisyonunun dağılması ile başlayan siyasi istikrarsızlıklar 1999 seçimlerine kadar sürmüştür. 1999 seçimlerinden sonra Bülent Ecevit'in başbakanlığında DSP-MHP-ANAP koalisyonu kurulmuştur. 2000 yılında yeni tarih ders kitapları yazdırılarak öğrenime alınmışsa da hükümetin kısa ömürlü olmasına bağlı olarak bu kitaplar da az sayıda olmuştur. 2002 yılında yapılan seçimler sonucunda tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) döneminde tarih ders kitaplarının sayısında artış görülmüştür. Bu durumun ortaya çıkmasında tek parti iktidarının olması ve benimsenen liberal politika etkili olmuştur. 2000 yılı itibarı ile "Genel Türk Tarihi 1", Genel Türk Tarihi 2 ve Genel Türk Tarihi 3 adlı ders kitapları öğrenimden kaldırılarak "Genel Türk Tarihi" adlı tek ders kitabı öğrenime alınmıştır. 2010 yılına kadar öğrenimde kalan bu kitabın yerini "Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi" ve "Tarih 11" adlı ders kitapları almıştır. AK Parti' nin iktidarda olduğu dönemde 2010 yılında toplanan XVIII. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar kapsamında ders kitapları yeniden yazılmıştır. 2010 yılı itibarı ile liselerde "Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi" adlı ders kitabı okutulmaya başlanmıştır. Türkiye'nin yakın dönemine ait siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelere yer verilmekle beraber SSCB' den ayırılan Türki cumhuriyetlere de yer verilmiştir. Öte yandan 2011 yılı itibarı ile de "Tarih 11" adlı ders kitabı öğrenime alınarak Orta Asya'dan günümüze kadar Türk kültür tarihi bir süreklilik içinde verilerek geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurulmuştur.
Tartışma ve Sonuç
Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de öğrenime alınan tarih ders kitapları dönemin siyasi iktidarına ve tarih anlayışına göre şekillenmiştir. Genel olarak Milli Eğitim Şuralarında tartışmalar yapıldıktan sonra dönemin siyasi iktidarının da uygun görmesi ile tarih programları kapsamında ders kitaplarında değişikliğe gidilmiştir. Ancak iktidarların tarih öğretimine ideolojik bakmaları ve tarihi politik bir malzeme olarak algılamaları tarih ders kitaplarının yazımında ve basımında bir istikrarın oluşmamasına da sebep olmuştur. İktidarların değişmesi ile tarih ders kitapları da farklı yazarlara yazdırılarak değiştirilmiştir. Bazı dönemlerde ise iktidar değişikliği yaşandığında yeni iktidar mevcut ders kitaplarını kendi ideolojik eğilimine uygun ise değiştirme gereği de duymamıştır. Bu yaklaşım sadece sivil yönetimlere özgü bir durum olmayıp askeri yönetimlerin yaşandığı dönemlerde de devam etmiştir. Ancak ilginç olan husus arada iktidar değişiklikleri olması ve farklı ideolojik eğilimleri olan partilerin iktidara gelmesine rağmen bazı tarih ders kitaplarının öğrenimde kalmış olmasıdır. Bu durum bazı dönemlerde tek kitap uygulamasının bazı dönemlerde ise çok kitap uygulamasının görülmesine sebep olmuştur.
Türkiye'de 1951 yılına kadar tek kitap uygulaması görülürken 1951 yılından itibaren serbest basım kapsamında çok kitap uygulamasına geçilmiştir. 1967 yılında tekrar tek kitap uygulamasına geçilmiştir. 1993 yılında ise tekrar çok kitap uygulamasına geçilmiştir. Bu dönemlerde ise siyasi iktidar birbirlerinin zıddı ideolojilere sahip siyasi iktidarlar arasında el değiştirmiştir. Çok kitap uygulamasının olduğu dönemde herhangi bir tarih ders kitabı/kitapları öğrenimde iken aynı anda bir başka tarih ders kitabı/kitapları da öğrenime alınabilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'de tarih ders kitapları noktasında dört dönem ortaya çıkmıştır.
Birinci dönem 1931-1951 yılları arası dönemdir. Türk Tarih Tezi'nin egemen olduğu Atatürk döneminde cumhuriyetin ilk tarih ders kitapları yazılmış ve tek kitap olarak öğrenimde kalmıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra 1942'de Hümanist tarih anlayışın egemen olduğu bu dönemde yeni yazarlara yazdırılan tarih ders kitapları da aynı şekilde 1951 yılına kadar tek kitap olarak öğrenimde kalmıştır.
İkinci dönem 1951-1967 yılları arası dönemdir. Demokrat Parti (DP) iktidarı ile başlayan süreçte tarih ders kitapları serbest basıma bırakılmıştır. Hümanist tarih anlayışının devam ettiği bu dönemde devlet tarafından yazdırılan ve basılan ders kitapları olmakla beraber özel yayınevleri tarafından farklı yazarlara yazdırılmış ders kitapları da basılmıştır. Bu dönem tarih ders kitaplarının yazdırılmasında ve basılmasında çok kitap anlayışı görülmüştür. Üçüncü dönem 1967-1993 yılları arası dönemdir. 1967-1976 . Türkiye Cumhuriyeti'nde tek-parti yönetiminin kurulması (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) 
